**( 212 )**

**هو الابهی**

ای منجذب بملکوت ابهی شکر کن خدا را که باشراقات انوار شمس احدیت قلبت روشن گشت و جانت گلشن گردید آیت کبرای جمال کبریا را مشاهده نمودی و بپرتو انوار شمس احدیت هدایت یافتی کأس عرفانرا از ید ساقی الطاف نوشیدی و سلسبیل ایقان را از معین رحمانیت چشیدی این فضل اعظم چون ستاره صبحگاهی از افق جاودانی روشن و منیر است ولکن جاهلان و غافلان محجوب و محروم از این موهبت رحمانی عنقریب آثار باهره این بخشش الهی از مطلع آمال ظاهر و باهر گردد و آیات لامعه این فیض نامتناهی در لوح منشور آفاق و انفس تلاوت شود و البهآء علیک و علی کل موقن کریم (ع ع)